S. FULGENTII

DE FIDE, SEU DE REGULA VERÆ FIDEI,
AD PETRUM, LIBER UNUS.

500-PROLOGUS. — 1. Epistolam, fili Petre, tué B caritatis accepi, in qua te significasti velle Hierosolymam pergere, et poposcessi te litteris nostri instrui quam debeat in illis partibus vero fidei regulam tenera, ut nullus tibi possit sensum hiereticum subreperire falsitatis. Gaudeo quidem quod pro fide vera sine ullo perfidia viro custodienda sollicitudinem geris, sine qua nulla potest prosede, imo nec esse, conversio. Apostolica quippe dicta auctiorias quia sine fide imposibile est piacere Deo (Hebr. xi, 6). Fides est namque honorum omnium fundamentum. Fides est humanae salutis initium. Sine hac nemo ad filiorum Dei numerum potest pertinere: quia sine ipsa nec in hoc seculo quisquam justificabatur, nec in futuro vitae possidetiam etiam est; et si quis hic non ambulaverit per fidem, non perveniet ad speciem. Sine fide omnium labor humanis vacuus est. Tale quippe est, ut sine vera fide quisque velit Deus per contemptum seculi placere; quale si quisquam in hoc ante seculum tendens ad patrem, in qua se scit esse victoriam, relinquat itineris rectitudinem, et impovrisce sectetur erorem, quo non ad beatam civitatem perveniat, sed in præcipitium cadat; ubi non gaudium pervenienti detur, sed cadenti interitus inferatur.


2. Verumtamen ut de fide sufficiens sermo promutur, nec temporis swathagit spatium, quia celebriter nostrum cupis habere responsum, et tam magnum est hujus disputations opus, ut magnis vix possit impleri 1 sermonibus. Neque enim poposcessi sic te debere de fide instrui, ut unam qualibet hæresim designares, contra quam specialiter nostra disputations vigilaret intentione: sed cum indefinita definitionem fidei petis, camque cupis etiam sub brevitatem conscripti, vide prophetul duo quam sit nobis imposibile ut rem tantam in brevi plene comprehendamus, cum sufficiantes esse non possimus, etiam tantum spatium temporis et tale nobis esset ingenium, ut multa volumina de hoc quod a nobis expectes fercere valeremus (al. valeamus). Sed quia Deus prope est omnibus innocuus eum in variato (Psal. cxlv. 18), qui verbum consummatum et brevium facit in terram (Rom. ix, 28), spero quia, sicut ibi dedit hujus fidei sanctam sollicitudinem, sic etiam mihi, ut tuo tam bono tamque laudabili serviam desiderio, sufficientem tribuat facultatem: ut etiob notuero (al. potero) cuncta dicere, ex quibus omnis error hiereticus possit agnosci, et agnosci veli convincire valeat vel vitari, tamen in nomine atque adjutorio sancti Trinitatis, quæ unus solus verus et bonus est

a Ms. Vaticanus unus, in illis partibus fidei tenere. Ceteri omnes mss. et edidit, verae fidei regulam.

b Ms. Vat. unus, ut nullus te possit sensum hiereticum subreperire practicatis. Alii duo, subtrire falsitatia.

c Ms. Corb. vestitissimum et optime noto habet: Fides nonque divinitatis inspirata, ipsa est quod homon omnium fundamentum est. Ceteri habent ut legentur in textu.

D. Vatic. duo, et totius humanæ salutis judicium atque initium.

E Eliadi, Sinæ hæc fide. Abest fide a miss. Corp et Vat. quatuor.

F. Edidit, pererenre. Miss. quille, pertinere.

G. Vatic. duo, Tale quippe est sine vera fide cæcum quam velle Deus, etc. Vatic. alter, si sine vera fide quaeque velit.

H Sic ms. Vatic. unus. Ms. sii et edidit, ut a magnis vix possit impreri.

I Vat. unus, sic te de fide instrui, ut . . . desinere.
DE FIDE LIBER UNUS.

Deus, ea dicam in quibus saltem magnâ ex parte rationem catholicâ fidei constet sine aliqua erroris caligine continent. Quibus retentis, poteris etiam illa deprehendere atque fugere, quae etsi in hoc opere non videntur speciali disputazione convinci, tamen ex is qua hie generaliter atque absolute ponentur, apparet (al. apparent) illa quæ infideles homines a auribus volunt (al. solent) insanuare fideiendum, non regula divinae veritatis tradita, sed nequitia humani erroris inventa.

Capi. 1. — 5. Quocunque igitur loco fueris constituens, quia, secundum regulam nostri Salvatoris imperio promulgatam, nos tit in uno Patris et Fili et Spiritus sancti nomine baptismatam, principaliter atque indubitans toto corde retine, Patrem Deum, et Filium Deum, et Spiritum sanctum Deum, id est sanctam atque ineffabilem Trinitatem unum esse naturaliter Deum, de quo in Deutorometrico dicitur: Audi, Israel, Dominus Deus tuus Deus (al. Dominus) unum est (Deut. vii, 4). Et, Dominum 502 Deum tamen adorabis, et illi soli servies (Ibid. v, 15). Verumtamen quia istum unum Deum, qui solus est verus naturaliter Deus, non Patrem solum, neque Filium solum, neque solum Spiritum sanctum, sed simul Patrem et Filium et Spiritum sanctum esse diximus, caverendum est ne sic Patrem et Filium et Spiritum sanctum unum Deum esse, quantum ad naturam attingat unitatem, veraciter dici um, sic eum qui Pater est, eum dem vel Filium, vel Spiritum sanctum: aut eum quem Pater est, sive Patrem, sive Spiritum sanctum: aut eum qui Spiritus sanctus proprie in confessione hujus Trinitatis dicitur vel Patrem vel Filium personali terricre sive credere, quod omnino nefas est, audaeamus.

4. Fides enim quia sancti patriarchae atque prophete ante incarnationem Filii Dei divinitatis accepserunt, quum etiam sancti apostolii ab ipso Domino in carne posito audierunt, et, Spiritus sancti magisterio instructi, non solem sermonem predicaverunt, verum etiam ad instructionem saluberrimam posteriorem scriptis suis indicata religierunt, unum Deum praeclaram Trinitatem, id est Patrem et Filium et Spiritum sanctum. Sed Trinitas vera non esset, si una cademque persona diceretur Patris et Filii et Spiritus sanctus. Si enim sicut est Patris et Filii et Spiritus sancti una substantia, sic esset una persona, nihil omnino esset in quo veraciter Trinitas diceretur. Rursus Trinitas quidem vera esset, sed unus Deus Trinitas ipsa non esset, si quaedammodum Patris et Filii et Spiritus sanctus personarum sunt ab ineci propositione distincti, sic fuissent naturarum quoque diversitasum discreta. Sed quia in illo uno vero Deo Trinitate, non solum quod unus Deus est, sed etiam quod Trinitas est, naturaliter verum est, propterea ipse verum Deus in personis Trinitas est, et in una natura unus est. Per hanc unitatem naturalem totus Pater in Filio et Spiritu sancto est, et totus Filius in Patre et Spiritu sancto est, totusque Spiritus sanctus in Patre et Filio est. Nullus horum extram quoque ipsum est (i Sent., dist. 19, cap. Et inde): quia nemo ilium alium praecepit exterioritate, aut excedit magnitudine, aut superat potestate. Quia nec Filio nec Spiritu sancto, quantum ad naturam divinam uniam peritum, aut anterior, aut major, Patris est (Ibidem, cap. Nunc postquam): nec Filii exterioritatis atque immensitas, velut anterior aut major, Spiritus sancti exterioritate ipsum etiam tamquam aut praeecesserunt aut excedcre aut excedere naturaliter potest. Sicet ergo nec Filii posterior aut minor est Patre, ita nec Spiritus sanctus posterior aut minor est Filio. Externum quippe et sine initio est, quod Filii et Patris natura naturati non est; et externum ac sine initio est, quod Spiritus sanctus natura Patris Filiique procedit. Ob hunc ergo tres unum recte credimus et dici mus Deum, quia una proeris 503 exterioritatis, una immensitas, una naturaliter trium est divinitatis personarum.

5. Teneamus igitur Patrem et Filium et Spiritum sanctum unum esse naturaliter Deum; neque tamen ipsum Patrem esse qui Filii est, neque Filium ipsum esse qui Pater est, nec Spiritum sanctum ipsum esse qui Pater aut Filii est (i Sent., dist. 2, cap. Ommes autem catholicis). Una enim est Patris et Filii et Spiritus sancti essentia, quam Graeci σωτερ vocant, in qua non est alius Pater, et alius Filii, et alius Spiritus sanctus, quamvis personaliter sit alius Pater, alius Filii, alius Spiritus sanctus. Quod robis maxime in ipso sanctarum Scripturarum demonstratur, ubi Deus dicit: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram (Genes. 1, 26). Cum enim singulares numero dicit imaginem, ostendit unam naturam esse, ad cujus imaginem homo fieret. Cum vero dicit pluraliter, nostram, ostendit eundem Deum, ad cujus imaginem homo fiet, non unam esse personam. Si enim in illa una natura Patris et Filii et Spiritus sancti una esset persona, non diceretur, ad imaginem nostram, sed, ad imaginem omnem; nec dixisset faciamus, sed faciamus. Si vero in illis tribus personis tres essent intelligendae vel credendae substantiae, non diceretur, ad imaginem nostram, sed, ad imaginem nostras: una enim imago trium naturarum inaequale esse non posset. Sed dum ad unum imaginem unius Dei homo factus diceretur, una sancte Trinitatis essentiae divinitatis intima. Deinde (al. Denique) et paulo post pro eo quod Deus superior dixerat: Faciamus hominem ad

a Ms. unus addit et increduli.
b Ms. duo, in nomine Patris, etc.
c Ms. Corb., peritiatem.
d Ms. duo alter habent, Rursus ruritas verum non esset, et unus Deus Trinitas ipsa non esset, sed quademmodum, etc. Unus ex his, ut quademmodum, etc.
A ipsum (Ibid., 17). Nec beatus dixisset Joannes: Quis diligis geniorem, diliget et eum qui natus est ex eo (I Joann. v. 1); nec ipse Filius dixisset: Pater meus usque modo operatur, et ego operor (Joann. v. 17). Ipse enim qui Filius dixisset, si idem esset et Pater, non veraciter Dei Filius diceretur, quia non de Deo, sed de sola virgine nascetur. Ad extremum vero nec ipse Pater de caelo testaretur, et suum corporalitatem voce Filium demonstraret, dixit: Hic est Filius meus dexterum, in quo mihi bene complaciunt (Matt. iii. 17). Aposiolus quoque Paulus non dixisset de Deo Patre: Quis proprius Filius me non pepercit, sed pro nobis omniis tradidit illam (Rom. xiv. 33).

8. Sed quoniam intra omnem et divinatas ad nostram doctrinam dicta sunt, et quia divina dicta sunt, utique vera sunt, verum est quod sedita cathedra predicat, et secundum divinatitatem de Patre natum esse solum Filium aetemum cum Patre, immortalem, impassibilem, atque incommutabilem Deum; et secundum carnem non Patrem, sed unigenitum ejus Filium, salva aeternitate suae, temporaliter nascitum, salva impassibilitate suam passum, salva immortalitate suam mortuum, salva incommutabilitate suae, quae (ut quia) Deus verus et vita aeterna est, veraciter sancitatum. Qui totum habet commune cum Patre quod aeternus naturaliter sine initio habuit, et nihil habet commune cum Patre eorum quae in suam personam temporaliter atque humiliat ille aeternus atque excolam accepit. 505

505 9. Rursus si non illo qui proprius atque unigenitus Dei Patris Filius est, sed Spiritus sanctus nascetur ex virgine, non ipsum Filium qui factus est ex muliere, factus sub linge, natum de Spiritu sancto ex Maria Virgine, in symbolo acceptum, atque ad justitiam erogatum, et orde ad salutatem sancta confiteretur Ecclesia. Sed et si ipsa Spiritus sancta, qui Patris et Filii Spiritus est, formam servi accipiat, non ipsa Spiritus sancta super seipsum hominem factum in columno sancti excultus adverteret.

10. Pater igitur Deus de nullo genitus Deus, semel de sua natura sine initio genuit Filium Deum sibi secundum et, et cadem quam ipse naturaliter aeternus est divinitate coeternorum. Sed idem Dei Filius cum sui Dei aeternus et verus et, et cum Patre secundum divinitatem naturaliter unus Deus, secundum hoc quad dicit: Ego et Pater unus sumus (Joann. x. 30), idem pro nobis est homo factus verus et plenus, in a Vatic. unus, et secundum carnem non de Patre sed de nostro unigenitum Patria Filium, salus aeternitate sua. Ceteri legunt uniformiter. 1 Additur in quibusdam hic, de virgine, sed redendare videtur: nec legitur in miss. tribus et Ant. Redundant quotque hic in quibusdam hic verba, Und enim persona esset Patre et Filius; ipsa autem una persona pro eo quasi non de Deo, sed tants de virgine nascetur non Dei Filium. Absunt enim a miss. titulis et Ant. = Vatic. ms., coraque sibi. At alii omnes, aequalem sibi. 2 Sic ms. Corp. At Vatic. unus, cum sit Dei Filium aeternus et verus.
De Fide Liber unus.

Iam quippe, sicut dieii Apostolorum, mortuis est ex infirmitate, ut seii ex virtute Dei (1 Cor. xiii, 4): unus atque idem, qui resurrexit prophetiam beati David 1, et homo factus est in Sion, et ipsa fundavit eum Alessimus (Psalm. Ixxxvi. 5).


15. Sic ergo Christum Dei Filium, id est unus ex Trinitate personam 507 Deum verum erode, ut (al. et) divinitatibus ejus de natura Patris natam esse non dubite; et sic eam verum hominem erode, ut ejus carnet non coelestis, non serius, non alterius quamque putas esse naturam, sed ejus cujuscam est omni

Vatic. uno aut altero sic totum habetur, Veritatem vero mortalitatis sua in susceptione mortis: mortem vero veritate, atque, etc.


2. Vatic. unus, secundum prophetiam David.

3. In Vatic. uno pleriusque lecto: Siculi ergo Dei aternus ac veraciter sine tempore est in Deitatis essentia immortaliter: factus est et secundum tempus et materij virginis et conceptus est, et natus homo veraciter Dei. Dum enim, etc.

4. Editi habent, adoptionem filiorum Dei. Ms. quinque non habent Dei, juxta Graecum textum Apostoli, ubi legitur una voce, videntur.
A amiserint. Solus igitur absulit peccatum conceptionis 508 atque nativitatis humano Deus Unigenitus, qui dum concipieretur veritatem carnis accepti ex virgine, et cum nascetur integritatem virginitatis servavit in matre. Ista causa est quia Deus factus est filius virginis Mary, et Maria virgo facta est mater Unigeniti Dei: ut quem Pater genuit ex extatitae, ipsum virgo conceptum proferret in tempore: illa utique virgo, quam Deus, qui de ea fuerat nasciturus, ita singulari gratia praevent atque replevit, ut ipsum habere ventris sui fructum, quem ex initio habit universitas Dominum: et ipsum sibi videret nascendi solemnitatem substantiam, quam in unitate paternae substantiae non solum homana, sed etiam angelica creatura cognoscit et adorat Alitassimum.

18. Sic ergo peccatum et possa peccati, quae per seculos corrupte mulieris inravatur in mundum, per inviolata virginis partum auferetur a mundo. Et quia in conditione generis humani per mulierem quae de solo viro facta est, contigit ut mortis vinculo teneremur obiecti, hoc in redemptione humani generis divina bonitas ego, ut per virum qui de sola muliere 4 natus est, vita hominum redderetur. Ille humanam naturam nequissima deceptione sibi diabolos in peccati similidinem sociavit; hic Deus humanam naturam in unitatem personae suscept: ibi femina decepta est, ut fueret filia diaboli: hic virgo gratia repleta est, ut fueret mater summii atque incommutabili Unigeniti Dei. Ibi angelus dejectus est superhumanum, sed facta mulieris animum obtinuit; hic Deus humilians se pro misericordiam, incorrupte virginis uterum ex ea nasciturn impedit. Dei enim Filii Iesu Christi qui in forma Dei erant (quod nisi ex natura Patris naturam esset, esse non posset 5), ipse, secundum apostolicam doctrinam, semipatusm exinanivi formam servi oppiciens (Philip. n. 7). Formam ergo servi, id est naturam servi in suam accepit Deus ille personam, atque ita hominum factor in similidinem humanum factus, habitu est inventus ut homou, ipse humiliavit semipatusm, factus obediens Patri usque ad mortem, mortem autem crucia (Ibid., 8).

19. Intente igitur hane Apostoli sententiam cogita, et in ea cognocece quo modo Dominum Iesum Christum eumdem Deum atque hominem creas. Nec tamen in eo veritatem utriusque naturae in una persona, aut confundas, aut dividas. Cum ergo primum audis de Domino Jesu Christo quia in forma Dei erat, oportet te agnoscere firmanteque tenere, in illo formas nomine naturae plenitudinem debere intelligi. In forma igitur Dei Dominus Jesus Christus erat, quia in natura Dei Patris semper erat, de quo natus erat. Unius ergo naturae cum Patre est, equa-

a Ms. unus, in homine primo.
b Sic ms. tres. At edil. sine peccato suscepta.
c Vat. unus, sine conditione.
d Ita Ms. quattuor. At edil. et Vatic. unus, conceptus me.
e Ms. unus, contigit ut per inviolata virginis partum auferetur a mundo; niss. tres, per inviolatum.

f Ms. unicus, muliere virginis.
DE FIDE LIBER UNUS.

A lis Deo; in ista plenitudine servus, in forma servo, quia in similitudinem hominum factus, habitu est inventus ut homo. Exiannis ergo semetipsum formam servi acceptit ut fieret servus; sed formae Dei plenitudinem non amisit, in qua semper est exter-

num atque incommutabilis Dominus: factus secun-
dum formam servi homo verus, ejusdem naturae cu-
jus est ancilla mater; et manens in forma Dei Deus
verus, ejusdem naturae cujus est etiam Dominus Pa-
ter. In forma Dei cum 510 Patre et Spiritu sancto
 unus est solus formator omnium Deus; secundum

formam servos solus ipse suae et Patris et Spiritus
sancti operatione formatus: quod creator est, com-
mune habens naturaliter cum Patre et Spiritu sancto,
quod autem creatus est, formam servum secundum
quam creatus est: solus habens personaliter in
seipso. Cujus et nativitatem futuram secundum car-

nem, et mortem, et resurrectionem, atque in celos

ascensionem lex et prophetiae pranuntiata nonnulla
destillator, prout ipse præcipiebat, obdientes et

verbis et factis.

B 22. Nam et in sacrarum carnis triumphantem,
quod ipsa sibi sancta Trinitas, quod unus est Deus
Novi et Veneris Testamenti, a patribus nostris præ-

ciebat offerri, illius sacrificaris significabhatur gratias

solvere, quod pro nobis seippus solus Deus Fil-
lius secundum carmen esse misericorditer obtulit.

Ipsi enim, secundum apostolicam doctrinam, obtu-

sit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in

ductor suavitatis (Ephe. v. 5). Ipsi Deus et

verus est et pontificex, qui pro nobis non in sanguine tau-

erum et hircorum, sed in saepe suo semel la-

trovir in sancta (Hebr. ix. 19). Quod tunc pontifex

ille significavit, qui cum sanguine in sancta sancto-

rum per annos singulos introbat. Iste iugur qui est

in se unum totum exhibuit quod esse necessarium ad

redemptionis nostrae scelis effectum, idem sanc-

tatos et sacrificium, idem Deus et templum: sa-

cerdos, per quem summum reconciliati; sacrificium,
quod reconciliavit; templum, in quo reconciliavit; Deus,
cui reconciliavit. Solus tamen sacrificiorum, sacrificium
templum, quia habet omnem et secundum formam

servi; non autem solus Deus, quia hoc est

cum Patre et Spiritu sancto secundum formam Dei.

C 25. Reconciliati iugur sumus per solum Filium se-
cundum carmen, sed non soli Filio secundum divi-

nitate. Trinitas enim nos sibi reconciliavit per hoc

quod solum Verbum carmen ipsa Trinitas fecit. In

quo sic veritas incommutabilis habet in vineaque
tempestatis, ut sicut vera semper est ejus divi-

nitas, quae de Patre incommutabilem habet, ita

vera semper atque incommutabilis ejus humanitas
sit, quae sibi unitat summa divinitatis gerit.

D 24. Hae paucae de idei sancta Trinitatis, quae so-

igitur plenitudine plenus est; in forma Dei equi-

uis, Deo, in forma servus. Exiannis, etc.

a Eiusdem Patri. Vocab Patri non habet

ms. Corb. nec textus Apostoli.

b Ms. duo omissi vero Deo. Ms. alter omissit

tantum Deo.

c In Vatic. uno additur, formam servi accipiens; in

religion non additur.

d Ms. Vatic. unus longe aliter habet, In u trique

PatroL LXV:
lus et verus est naturaliter Deus, quantum brevitas

temperis et sermonis permittit, inserui. Nunc de
creatura quid abaque dubitazione credere debase,
intimabo.

Cap. iii. — 28. Unde natura creata proficiscet et
deficient. — Principaliter itaque tene omne natura
m (at. creatorum) quae non est Trinitatis Deus, ab
ipsa sancta Trinitate quo solus verus et aeternus
Deus est creatum ex nilio. Ac sic universa in collis
et in terra, visibilita et invisibilita, sive Thronos, sive
Dominations, sive Principatus, sive Potestates, opus
atque creaturam esse sancta Trinitatis, 511 quae
est unus Deus rerum omnium creator et Dominus,
aeternus, omnipotens, justus *, et bonus, habens
naturaliter ut semper sit, et ut mutari alicuando
non possit. Et hic Deus, qui sine inio sempes
est, quia summa est, dedit rebus a se creata
ut sint: non tanem sine inio, quia nulla creata
ejusdem natura est cujus est Trinitatis unus
verus et bonus Deus, a quo creata sunt omnia.
Quis qua summa bonus est, dedit omnibus naturis
(at. rebus) quos fecit ut bonum sint: non tamen tantum
bene quantum creator omnium bonorum, qui non
solum sumus bonos, sed etiam sumum atque in-
commutablem bonum est, quia aeternum bonum est;
nulum habens defectum, quia non ex nilio factum;
nullum habens profectum, quia non habet b initium.
Ideo quippe natura a Deo facta proficiscer possunt,
quae esse corperunt; idea defecerit, quia ex nilio
facta sunt. Ad defectum eas conditio desid originis,
ad profectum vero provehit operatio Creatoris. In eo
Igitur primum Trinitatis, quae Deus verus est,
eternas sine inio naturalis agonestur, quia quedam
ita fecit, ut cum esse quidem cooperint, tamen non
eesse aliquando non possit. In eo vero ejus omnipo-
tentiae intellectus, quia omnes creaturos visibilib
esse invisibilis, id est corpora et atque spiritalem
de nilio fecit, in quibus ipse rerum diversitas multo
magis consensudat beatitatem atque omnipotentiam
Creatoris. Nisi enim omnipotens esse, non una ca-
damque facilitate (at. facultate) summa atque in-
sua facient; et nisi summa bonus esse, non se gebu-
rends rebus quoque infinitis praestisset.

29. Corpora celestia et terrae different. — Igitur

tam in magna quam in parvis quibusque rebus con-
ditis, magna est bonitas atque omnipotentia Condicio-
is. Omnis enim sapienter fecit summa versaque sa-
pientia, cui naturaliter hoc est esse, quod sapien-
tem esse; hoc facere, quod sapienter facere. Simplici-
citas itaque multiplices sapientiae Dei, magnitudinem
cepsuidinis sua, non solum in magistralibus subli-
mum creaturarum, verum etiam in infimorum par-
viitate commendet: deque bona omnia quae creavit,
non solum multo inferius dissimillimique suo crea-

* Ms. quater non habent justus.
> Sic ms. sex. Editi autem, quia multam habens.
* Sic ms. Corb. At edid. cum non esset, accepit.
Ms. quid duo, cum esset, forte referendae ad Deum.
* Vatic. duo, Quia st. Requiqu, Quod si.

512 27. Deus ubique. — Quod si 4 minus ejusdem

que natura esset quilibet creatura corporalis, cu-

jus est sancta Trinitas, quae unus est Deus; nec loca-

lite in loco esset, nec tempus mutationem ali-

quando sentiret, nec de loco ad locum transiret, nec
circumscribenter quantitate motus sustinat. Quod omni
estentutu hujusmodi naturalium illorum esse opificem,
cui nullus latus aut angustius locus est, quia non
minus in angustius quam in laeti totus est; nec
mutatur tempore, qui solus potest volumina tempus
rum, non temporali volubilitate *, sed aeterna stabili-
itate inarbitrii ordinare: neque enim in tempore
cegatur quaedammodum temporum series rerum de-
cessione ac successionem transcurrat; nec aliqua
mollis quantitate terminatur, quia nullo f sine conclusi-
tur; neque per mundi partes partibus sus est ipse
diffuse, ut magnae mundi partes suas majoribus
inpleat, et minoras minoribus implendo, nocumentae
movera totus se infundat. Ipsa enim est Deus qui sit:
Coelem et terram ego impio (Jer. xxiii, 24). Omnis
Igitur quae fecit, id est spiritus et corpus, summa et
ima, celestia atque terrae, viventia, et quibus facu-
stem facientes vivendi non deduct, ineffectibilis ubi-
totus Dominus Deus et impeti et continet; nec is ii
quis quod dividenter ipse dividitur, nec in ilis quod
mutatur utra mutatione variatur. Nisi enim naturaliter
incommissibilis ipse esset, nunquam in rebus in-
missibilibus ordo quidam consili ac dispositiones ejus
incommissibilis permaneret.

28. Deus omnium vita. — Deus igitur rurum cor-

porarum atque incorporearum creator immensus,
co primum se nullum esse corpus ostendit, quia
quis disputis corpus in vitam non deduct, cum corpus
omnia ipse creaverit. Ipse autem naturaliter vita est,
quia si vita non esset, non vitam corpora ipse non

* Ms. Corb., non temporali voluntate.
* Sic edit. At mas. quater, quia nullo coessential, supple mole. Vatic. unus, quia nullo loco; alter, quia a nullo.
pecisset. Neque enim facit rem non viventem, nisi res vivens. Non Ignorat unius naturae cum Deo sunt corpora, quae omnino vivere non possunt. Ael se neque illa corpora unius naturae cum Deo sunt, quibus singulis singulos subito atque irrationales spiritus, quibus cadem corpora vivificarentur ac sensifacientur, inseruit. Sed nec ipsi bruti spiritus unius naturae, cum Deo sunt, quos illic facit sensifacientes, sensifacientesque cognoscentur meurumque corporum, ipsis tamen spiritibus nullum intelligendi largitum est humen, quo sum quom possent aut cognoscere aut diligere creatorem.

28 bis. Ipos quoque spiritus quoques rationales atque intellectuales esse non dubium est, quia audeat blasphemare spiritum et cæco ejusdem naturae, cujus est Deus, vel putare, vel dicere, cum Deus utique naturaliter incommutabilis omnino sit et immensus? Qui cum in se diversitatem ullam habere non possit, in ejusdem tamen spiritibus, quos rationales atque intellectuales felet, diversitatem sua operationis ostendit. In quibusdam enim, id est qui terris ac mortalibus sunt inseriti, 513 corporibus, eti nullus est localis motus, quia per locorum corporalium partes, cum ipse in corporibus sint, non particulatim sunt, sed sicut in totis corporibus toti, sic in eorum corporum partibus totius est cognitatio unum varietatis diversitatem in eis cujusdam temporaliis motionis ac mutationis ostendit; dum modo aliqui nescient, modo sciunt; modo volunt, modo nolunt; modo sapiunt, modo desipiunt; modo iniqui ex injustis, modo justi sunt ex iniquis; modo pietatis illustrator lumine, modo depravantur tenebrose impietatis errore.

29. Illis quoque quos terrenorum corporum nulla gravat lutulenta materies, id est angelicos spiritus, quo non videat unum naturae esse cum Deo, sed factos ex nilio? Quorum naturalis mutabilitas in eo cognoecitur, quia ejusdem nature pars est in deterrmis perpetuas. Deinde quia ilia qui depravati non sunt (ilect, illius done a quo cum non essent facti sunt, indeessa, et in quantum creaturæ angelicae gratis datum est, perfecta dilectione, contemplatione atque exsolatione multitudinem dulcedinis Domini incessabiliter sumant b, nec ab eo naturali conditione deficientis, etiam inhaerentibus Deo nihil inest de varietate temporis, quia collato sibi externis incorruptionibus atque incommutabilitatis manere, nihil in se sentienti mutationis; inest tamen singulis terminis naturalis e, quo a se inivem discernantur, quia nullus eorum est in allo; et cum uti eorum opus quodlibet injunctur, illus quoque aliter operi impietatis. 1

29 Bis. Quosdam igiur spiritus sic Deus creavit, ut semper essent; quosdam vero, ut esse spiritus quandoque desineant. Illos itaque desuntos quosdam ex aqua, quosdam, quia sic voluit Omnipotentis, produxit ex terra. Superiores vero spiritus nullum cum corporeis elementis habere fecit naturale consortium; quos et externos creavit, et eis facultatem atque intelligendam cogitandam, cognoscendi, diligendique divinitatis inseruit. Quos tamen ita creavit, ut etiam pro seipsis illum diligenter, cujus se tales creatos opere cognovissent, cum eorum ut tales fereant, nulla merita praecessissent. Ut autem hic dilectio haberet justum et congruum, voluntatem quaeque eius tribuit libertatem: ut esset eis possibile, sive ad eum qui supra eos est intentionem sancti dilectionis erigeret, sive ad se, vel ad ea quae infra eos sunt, pravae (ad. gravi) cupiditatis semetipsosepondere declarare.

30. Non est ignorare nature, quae in omnium eos, sive misericordiis sive beatitudo viventis, nisi quos potest de Deo ipsius Dei numere 514 cogitare. Hoc autem nature intellectualis in animabus est hominem et spiritibus angelorum. Deus quique cogoscendi ac diligendi se, non nisi angelis et hominibus inidit facultatem. Quibus propter arribari libertatem, que maxime debuit intellectualis creaturae Creatoris, benigante (ad. bonitate) conseri, ita cognoscendo ac diligendo se facultatem voluntariamque donavit, ut eam unusquaeque et habere posset et perdere; ut quia tamen sponte eam perderet, suo eam deinconce; arbitrio resumere non valeret. Ut illius esse sancta cogitationis initia gratuit duobus dono bonitatis dense renovando quibus vellet infundere, quibus sus in ipsa creationis eondio, nullia praecedentibus meritis, spiritibus et corpore, locis atque affectionibus, prout ipsa sapiens voluit, congruis mirabiliter ordinarie. Angeli ergo atque homines, pro eo quod rationales facti sunt, atternatis ac beatitudine domum in ipsa natura spiritalis creatione divinitus acceperunt: ita scilicet, ut si dilectioni creatoris sui judiger inbassent, simul atem benebeat manisissent; si vero proprae libertatis arbitrrio contra sumum (ad. sui) Creatoris imperium suam niterentur facere voluntatem, protinus a commutacionem beatiudo discederet, et ad supplicium eis relinquueret atternatas misera, erroribus deinconce doloribusque crudcandae. Et de

---

2 Sic ms. osmes. At editi, semiant.
3 Vatic. unus, termini naturalis finis.
4 Sic ms. quasatus. Editi, opere esse.
5 Vatic. unus, nullum cum corpore, nullum cum corporis elementis.
7 Sic ms. tres. At Vatic. unus, initium. alter, ininitu. Editi, denuo renovanda. Ms. quattuor, renovanda.
8 Editi, congrue et mirabiliter. Ms. sex, congruis, mirabiliter.
9 Sic ms. tres et Ant. At edd. ahi, in se a naturae spirituales creatores.
10 Editi, propriam voluntatem. Ms. quince, libertatis.
11 Ms. Corb., doloribusque subiecta.
angeli quidem hoc dispositut et implant, ut si quis eorum bonitatem voluntatis perderet, nunquam eam divino munere * repararet.

31. Pars itaque angelorum quae a suo creatori Deo, quo solo bono beata fulit, voluntaria prorsus asserione discessit, quae ipsa superne judicio, in initium suæ damnationis in ipsa asserione voluntatis inventi: ut non alius et esset incipere jam puniri, quam illius beatiti boni dilectione destituti: quam Deus in extero sic totam praepit remanere supplicio, ut etiam ignem ei externo pararet: in quo illi omnes praecaricatorum angelii nec mala voluntate possint uquum carere, nec pena; sed permanente in eis injustice asersionis malo, permaneat etiam justi retributionis externa damnatio. Horum malorum prìncipes diabolos primos homines, quos ad peccati præcipitum 4 avivdis duxit, non eis tantum, sed et universæ propaginis eorum cum utio peccati meritoris inseruit. Deus autem misericors et justus, sicut diaboli et angelis ejus prorsus cadentibus voluntate, ceteros angelos in suæ dilectionis exteritnata firmavit, sic etiam humani generis massam non totam in semiperun perire permisit, sed quos 5 voluit ejus gratia bonitas, repulsus tenebris in quibus omnis humana nativitas peccati originalis condemnatione versatur, reducendos 515 prædestinavit ad lucem: in eo præcipue demonstrans quod istos originum peccati vinculis indebita gratia liberavit.ipsis, cum alios, et quam maxime parvulos, quibus nulla possunt vel bona vel malo inesse propriis meritis voluntatis, insolvibilis nuxia externa damnatione retineret.

53. Bonum quoque voluntatis et cognitionis initium, non homini ex seipso nasci, sed divinitat, et praeparari, et tribui in eo Deus evidenter ostendit, quod neque diabolus, neque aliquis angelorum ejus, ex quo ruinas illius merito in hanc sunt inferiorem detruiri caliginem, bonam potuit aut poterit resumere voluntatem. Quod si 6 possibile esset ut humana natura, postquam a Deo aversa bonitatem perdider voluntatis, ex seipsa ruinis eam habere potuisse, multi possibilibus hoc natura haberebant angelica, quanta minus gravatur terreæ corporis pondere, tantum magis hac esset praedita facultate. Sed ostendit Deus unde bona voluntas hominibus detur, quam sic amiserunt angeli cum habenter, ut amissam deinceps habere non possint.

55. Quoniam igitur digna est cadem voluntat bonae per Dei gratiam exterea beatitudinis præmio, et iniquitas angelica atque humana essem esse non desit impunita, proprieta, secundum catholicæ fidei regulam, venturum esse Filium Dei ad punitiand osnem pec-

---

* Vaticani tres, sine divino munere. Sed verior loco reliquirum cod., ubi hae vox sine non legitur. 
* Vatic. unus, quo solo bono et beata fulit. 
* Sic nos. duo. At ms. Corb., ad peccati particium. Editi, ad peccati principium. 
* Ms. Corb., sed si quos. 
etiam non exstinguentur; ut illud iudge tormentum corporis atque animae sit mortis aeternae supplicium. Justae vero animae, quae hic Redemptor Deus gratias ex fide justificavit, et justificatis bene vivendi usque in flosm perseverantium tribuit, in ipsis corporibus in quibus hic justificationis gratiam divinitum acceperunt, et in quibus justificatae per fideem, in caritate Dei proximique vixerunt, regni celestis aeterna beatitudine potientur: gloriosissim et corporis suis, quae sine duiuo, carnis natura, quam Deus creavit, veraciter permanente, non sicut hic animalia, sed spirituales tunc habebunt. Sancrorum enim seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. In his per illam immutationem, quem solis dabitur justitia, implebitur quod oportere dicat Apostolus (I Cor. xv, 55), ut corruptibile hoc inducat incorruptionem, et mortale hoc inducat immortalitatem. In quibus sexus masculinus vel femininus, sicut eadem corpora creatae sunt, permanebit: quorum gloria eterit pro factorum honorum diversitas diversa. Omni man na tamen corpora, sive masculina, sive femina, qucunque in regno illo erunt, gloriae erunt: ille autem (al. enim) judex novit quantum unquam sit daturus gloriam, quia in hac vita per misericordiam justus justificando praevenit, quos illic per justitiam glorificare disponit (al. dispositur).

56. Tempus vero acquiriendo vitam aeternam in ista tantam vita Deus hominibus dedidit, ubi voluit esse etiam penitentiam fructuosam. Ideo autem hic penitentia fructuosa est, quia potest hic homo deposita malitia bene vivere, et mutata voluntate injusta, merita simul operum mutare, et in timore Dei ea gerere quae placeant Deo. Quod qui in hac vita non fecerit, habebit quidem penitentiam in futuro seculo de malis suis, sed indulgentiam in conspectu Dei non inveniet: quia 357 eti erit iberi stimulus penitendi, nulla tamen iberi erit amplius correctio voluntatis. A talibus enim intra culpabitter iniquitas suas, ut nullatenus ab iberi posit vel diligi, vel desiderari justitia. Voluntas enim eorum tales erit, ut habeat in se semper malignitatis suae supplicium, nunquam tam reciperi possit bonitatis affectum. Quia iberi illi qui cum Christo regnabunt nullas in se maias voluntatis reliquis habebant, ita illi qui erunt in supplicio ingeri cum diabolico et eis angeli deputati, sicut nullas ulterius habebunt requiem, sic bonam nullatenus habebit poterunt voluntatem.

Et sicut cohonredibus Christi dabitur perfectio gratiae ad aeternam gloriam, sic consortibus diaboli cumulabit ipsa malignitas penam, quando exterioribus deputati tenebris, nullo illustrabuntur interiori lume veritatis.

37. Clares Petri.—Proinde omni homini in hac vita esse potest utilis penitentia, quam quoquuncunque tem-
Fulgentii Episcopi Ruspensis

bunam fecerunt in resurrectionem vitae, qui vero malum earn in resurrectionem judicis (Joan. v. 28, 29). Ut scilicet quis mala egerunt eant in combustionem aeternam semper aures cum diabolo praeceps omnium malorum, qui vero bona fecerunt eant in vita aeterna regnatori sine fine cum Christo rege omnium seculorum. Illi autem cum Christo regnavant quos Deus gratia bonitate sua predestinavit ad regnum. Quia enim eos tales predestinando prepa-ravit ut regno digni essent, preparavit utique secundum propositionem vocatos ut obediant; preparavit justificantos, ut accepta gratia recte credant, et bene vivant; preparavit etiam glorificandos, ut Christi coheredes effecti, regnum coelorum sine fine posse in arte.

41. Non repentenda baptismus. Ad quod regnum diversis temporibus per sacramenta, quod ad idem incarnationis suae Christi instituit, illi perseverent quos Deus gratis nullo bono voluntatis vel boni operis merito preceedito salvavit. Quemadmodum et ex illo tempore quo Salvator noster dixit: Si quis renatam non fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei (Joan. iii. 5), absque sacramento baptismatis, praeer eos qui in Ecclesia catholica sine baptismate per Chriso saeclorum fundunt, nec regnum coelorum potest quisquam accepere, nec vitam aeternam. Quia sive in Catholica, sive in haresi quaecunque vel schismate quia in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti baptismi sacramentum acceperit, integrum sacramentum accepit; sed salutem, quae virtus est sacramenti, non habebit, si extra catholicae Ecclesiae ipsum sacramentum habuerit. Ergo ideo debet ad Ecclesiam Reddita, non ut sacramentum baptismatis iterum accipiat, quod nemo debet in quolibet homine baptizato repeter, sed ut in societate catholica vitam aeternam accipiat, ad quam obtinendum nonquam esse potest idem, qui cum sacramentum baptismatis ad Ecclesiam catholica remanserit alienus. Quia si (al. Quod eti) et eleemosynas largis faciat, et pro nomine Christi etiam saeclorum fundat, pro eo quod in hac vita non tec-nuit Ecclesia catholica unitatem, non habebit aeternam salutem. Ubi enim cuique prodesse potest baptismus, ibi potest et eleemosyna prodesse. Baptismus autem extra Ecclesiam quidem esse potest, sed nisi intra Ecclesiam professe non potest.

42. Ecclesia catholica. In Ecclesia igitur totummodo catholica potest unicumque prodesse, et perceptio baptismatis, et opera misericordiae, et nomen Christi gloriosa confesso: si tamen in Ecclesia catholica bene vivatur. 520 Sicut enim sine Ecclesia catholica societate nec baptismus aliquis potest prodesse, nec opera misericordiae, nisi forte ut mittus (al. minus) torquetur, non tamen ut inter Dei filios deputetur: sic intra Ecclesiam catholica

---

* Ms. Vitae, cum omnibus anima in carne sit causa viva.
* Ms. tres, ascensuram.
* Abhii ignari a ms. quattuor.
* Vatic. unus, id est ab extra sacramento.
Solum si fornicationis mortifera crimen (af. vulnere) incitatur, verum etiam si aut vir uxorum acceperit, sed aut mulier coram consensuum de Apostolo sententiam (I Tim. v. 22), damnationem habebit, quia primam idem irritatiam fecit. Sic et ergo, secundum Apostoli sententiam (I Cor. vii. 5), dignum est ut uxor viri debitter reddat, similiter et uxor suo. Quia si quis acceptavit uxorum non percutat, et si virgo nuperiit non peccat, ita, secundum ejusdem Apostoli dictum, quia statuuerit in corde suo firmus non habens necessitatem, potestatem autem habens sua voluntatis, et volet continentiam Deo, debet eam usque in finem tota mentis sollicitudine custodire, ne damnationem habeat, si primam idem irritatiam fecerit. Similiter et conjugatae, vel conjugatque mulieres, si ex consensus perennem Deo volet continentiam, noverint se voti suis obdixisse delinere, nec jacebant debere commissione carnalibus quibus liceret primis habuerunt, sed Deo se debere continentiam quam voverunt. Tunc enim unusquisque regnum coernorum, quo sanctis promittitur, possidet, si obliviscensque que retro sunt, et in anteriora extendens sepsim, secundum quod in Psalmiss dictur: Vene, et reddite Domino Deus vestro (Psalm. lxxv. 19), quod scit esse licitum, et ad profectum melioris vitae penitere cognoscit, et libenter volet, et celeriter reddat, et in hoc quod votum reddit, meliore semper conatus proficiat. Omnis enim volet Deo, et reddent quod vovit, ipsa quoque Deus reddet eclesiam regni prœmia que promissit.

CAP. IV. DE REGULA PRIMA. Natura divina. — 45. Firmissime itaque bene, et nullo sanctae, Patrem et Filium et Spiritum sanctum nunquam esse natura Deum, in cujus nomine baptizati sumus. Comprobem enim ait nomen siet Pater, et Filius, et Spiritus sanctus, hoc est utique unum naturæ non esse hominum trium, quod dictus Deus, qui dictur in Deuteronomio: Videbo, 1 videntes quomodo ego sum Deus, et non est alius qui praeter me (Deut. xxvii. 9), et de quo dictur: Audi, Israel, Dominus Deus unum Dominus (al. Deus) unus est (Deut. vi. 4); et, Dominum Deum unum adorabis, et illi soli servies (ibid., 15).

Cap. V, De Reg. II. Usum Deos. — 46. Firmissime bene, et nullo sanctae, Patrem et Filium et Spiritum sanctum, id est sanctam Trinitatem esse solam naturaliter versus Deum. Quia non tres deos nobis solvere non liceat, nisi unum solum versus Deum, tamen, sicut Pater Deum versus dictur, testante Apostolo, qui sicut: Consecrat estis ad Deum, ad Deum servite et servire Deo voto et vero, et expectare etiam ejus deortis, quem nasciasti a mortuis Jesum (I Thess., 9):
ita quoque Filium verum Deum Joannes commendat. secundum carmen baptizatus est Unigenitus Deus, apostulos dicens: Scimus quia Filiius Dei venit, et dedit nobis intellectum, ut cognoscamus verum Deum, et simus in vero Filio ejus Jesu Christo. Hic est Deus verus, et vita aeterna (I Joan. v. 20): qui utique quoniam verus Deus est, etiam Veritas est, sicut ipse nos edocet 522 dicens: Ego sum via, veritas et vita (Joan. xiv. 6). De Spiritu quoque sancto Joannes apostolus ait, Quia Spiritus est veritas (I Joan. v. 6), Et utique non potest naturaliter Deus verus non esse, qui Veritas est. Quem etiam Deum Paulus apostolus confiteatur dicens: Membra vestra templum sunt Spiritus sancti qui in sibis est, quem habetis a Deo, et non estis vestri. Empi enim estis pretio magni; glorificate et portate Deum in corpore vestro (I Cor. vii. 19, 20).


Cap. ix, seu Reg. vi. Trinitas in uniate. — 50. Firmissime tene, et nullatenus dubite, Patris et Filii et Spiritus sancti unum quidem esse naturam, tres vero esse personas; Patremque solum esse qui dixit: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacuit (Matt. iii. 17); et Filium solum esse super quem illa vox solus Patris insonuit, quando in Jordano

---

* Ms. unus, quia veritas est.
* Ms. tres omitunt huc verba.
* Ms., in secula secundorum. Amen.

---

* Sic ms. Corb. At edd., visione.
* Edili, fideles apostolos. Ms. quique non habet apostolos.
* Ms. unus, Ostendit enim... sum ait.
* Ms. iex, et secund, qf
Deus Pater : Caelum et terram ego impleo (Jer. xxiii, 23). Dicitur etiam de Sapientia Dei, quod Filius ejus est, quia attingit a fine usque ad finem foris et, disponit omnium suavitet (Sap. vii, 4). De Spiritu quoque sancto legimus : Quia Spiritus Domini replevit orbem terrarum (Sap. 1, 7). Et David propheta dicit : Quo ibi a spiritu tuo, et ad facias tua quae fugiam? Si ascendero in caelum, tu ilic es; si descendero in infernum, ades (Psalm. xxxviii, 7).

Cap. xiii, sec. Reg. x. Persona Filii. — 54. Firmissime tene, et nullatenus dubites, unam ex Trinitate personam, id est Deum Filium, qui de natura Dei Patris solus natus est, et unius ejusdemque nature cum Patre est, ipsum in plenitudine temporis secundum susceptionem formae servilis voluntarie in Virginem concepit, et de Virginum naturam, Verbum carmen factum : ipsum quoque esse qui essentialiter naturae est de Patre a, et essentialiter eoque conceptus est, naturae est de Virgine ; ipsumque unum esse, et unius nature cum Patre, et unius naturae cum Virgine, qui ait de Deo Patre : Ante saecula fundavit me, et ante omnes colles genuit me (Prov. vii, 22, et 26) ; de quo etsi dixit Apostolus quia, cum venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, factum ex multis, factum ex sub lege (Gal. iv, 4).

Cap. xiv, sec. Reg. xi. Humanitas Christi. — 55. Firmissime tene, et nullatenus dubites, Christum Dei Filium sicut de Deo Patre plenum perfecte Deum, ita de Virgine e matre plenum perfecte humanem d genitum, id est Verbum Deum, habentem scilicet sine peccato veram nostri generis carmen e et animam rationalem. Quod etsi Dei Filii haevidenter ostendit dicens de carne sua : Palpate et vide te quia spiritus carmen et osa non habet, sicut me video habere (Luc. xix, 59). Animam quoque se habere hic prorsus ostendit, dicens : Properee me Pater diligite, quia ego ponam animam meam, et iterum sum eam (Joan. x, 17). Intellectum quoque animo se habere ostendit in eo quod ait : Dixit a me quia niiitas sum et humilis corde (Matth. xi, 28). Et de ipso e Deus per prophetam dicit : Ecce intelliget pura mens, et exaltabitur, et sublimis erit valde (Ies. xi, 15). Nam et beatus Petrus secundum sancti David prophetae in Christo carmen et animam confiteatur. De ipso enim beato David locumus ait : Prophetus igitur cum esset, et seivit quia jurefaretur jurasset illi Deus de fructu lumbi ejus sedere super sedem ejus, providens locutus est de resurrectione Christi, quia neque dere-

A lecta est anima ejus in inferno, neque caro ejus vidit corruptionem (Act. ii, 38, 51).

Cap. xv, sec. Reg. xii. Divinitas Christi. — 56. Firmissime tene, et nullatenus dubites, unam atque ipsam esse Deum Verbum 1, qui cum Patre Deo et Spiritu sancto Deo fecit omnia tempora, et in monte Sinai legem Mosyi dedit (Exod. xx et xxii) ordinatam per angelos (Gal. iii, 19), et ipsum Verbum Deum carmen factum : qui venientie plenitudine temporis, missus a Patre et Spiritu sancto, solus factus est ex muliere quam fecit, solus factus est sub lege (Gal. iv, 4) quam dedit.


B confusibilitat atque inseparabiliter permanere : unam veram divinam, quam habet cum Patre communem, secundum quam dicit : Ego et Pater unum sumus (Joan. x, 30) ; et, Qui me videri, viderit et Patrem (Joan. xiv, 9) ; et, Ego in Patre, et Patris in me est (Ibid., 10) ; secundum quam eum dicit Apostolos (Heb. i, 5), Splendorem gloriosi et figuram a substantiae Dei ; alteram vero 1 humanam, secundum quam ipsa Dei incarnatus dicit, Pater major me est (Joan. xiv, 28).

Cap. xvii, sec. Reg. xiv. Unitas personae in Christo. — 58. Firmissime tene, et nullatenus dubites, Deum Verbum carmin factum unam habere divinitatis sum carnisque personam. Deus enim Verbum plenum naturam humanam ita sibi veraciter unire dignatus est, et permanente divinitates saeシアe ita caro factum est, ut quinavis naturaliter non hoc sit Verbum quod caro, quia dui reum naturam veritas manet in Christo, secundum unam tamen personam, idem Verbum caro ab ipso fere et materiæ conceptionis initio. Deus enim Verbum non acceptit personam hominis, sed naturam ; et in externam personam divinitatis acceptit temporalem substantiam carnis. Unus est ergo Christus Verbum caro factum (Joan. i, 14), qui et po- tribus secundum carmen et, super omnia Deus benedictus in saecula (Rom. i, 5). Unum Jesus, cui et Pater dicit : Ex uto ante luciferum genuit te (Psalm. cxiv., 3) : ubi significat ante omne tempus sine initio externa nativitas ; d de quo et evangelista dicit, quia vocatum est nomen ejus Jesus, quod dictum est ab angelo, priusquam in uto conceperetur (Luc. ii, 21).


A Editi, unum Filium atque ipsum esse Deum verum. Sed concinnior videitur lectio ms. trium.

B Sic ms. Corb. et Val. tres. Conteri non absit hoc verba, atque inseparabiliter, habentque Dei verbum... in duas naturas, sed mendoza.

C Sic ms. tres. At Val. unus, secundum quam et Apostolus ait, Splendor gloriae, et figura substantiae ejus.

D Val. duo, alteram vero, Val. alter, alteram vero veram.

E Vatic. unus, divinitatis se natura.

F In editis repetitur, unus Jesus. Abat a ma 3ex.
Christianus non sine divinitate conceptam in utero Virginis, prissquam suspiceretur a Verbo; sed ipsum Verbum Deum suum carnem acceptione conceptum, ipsumque carmen Verbi incarnatione conceptum (in Sent., dist. 3. cap. Si autem).

**Cap. XIX. ad Reg. X. Sacrificia. Sacrificium panis et vini.** — 60. Firmissime tene, et nullatenus dubites, ipsum unigenitum Deum Verbum carnem factum, se pro nobis obtulisse sacrificium et hostiam Deo in oodere suavitatis (Ephe. v. 2); cujus cum Patre et Spiritu sancto a patriarchis, et prophetis, et sacerdotibus, tempore Veteris Testamenti animalia sacrificiabantur; et cui nunc, id est tempore Novi Testamenti, cum Patre et Spiritu sancto, cum quibus illi est una divinitas, sacrificium panis et vini, in fide et caritate sancta catholica Ecclesia per universum orbem terrae offere non cessat. In illis enim carnisibus victis inas, significatio (al. figuratio) fuit carnis Christi, quam pro peccatis nostris ipsa sine peccato ferox oblatures, et sanguinis, quem erat effusus in remissione peccatorum nostrorum: in isto autem sacrificio, gratarum actio atque commemoratio est carnis Christi, quam pro nobis obtulit, et sanguinis quem pro nobis idem Deus esset. De quo beatus Paulus dicit in Actibus apostolorum: Attendite nobis et universo grege, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regem Ecclesiam Dei, quem acceperitis sanguinem suum (Act. xx. 28). In illis ergo sacrificiis quid nobis esset damnandum figuratae significabatur; in hoc autem sacrificio quid nobis jam donatum sit, evident est, ostentatur. In illis sacrificiis prænuntiabatur Filius Dei pro baptis oecusus: id autem pro impius assuntauatur oecusus, estante Apostolo quia Christus, cum adhuc in terris esset secundum tempora, pro impius mortuus est (Rom. v. 6), et quia in immortem esse, reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus (Ibid., 10).

**Cap. XX. add. Reg. XVII. Humanitas Christi.** — 61. Firmissime tene, et nullatenus dubites, Verbum carmen factum eandem hominum carnem semper veram habere qua de Virginis Verbum Deus natus est, qua cruciatus et mortuos est, qua resurruit et in caelo ascendent, et in dextera Dei sedit (al. sedet), quia etiam vestitibus et vestitiqves vivos et mortuos. Proper quod ab angelis apostoli audierunt: Sue seict quaedammodum videatis eum existim o in caelum (Act. i. 11); et beatus Joannes ait: Ecce veniet cum nubibus, et videbit cum omni oculus, et qui ex confracturato et video habebit oculus terrem tam (Apoc. i. 7).

A adventu Domini futuram esse communem: retributionem vero justitiae Dei esse bona malique dissimilam: secundum quod Apostolus ait quia omnes re-gensmus, sed non omnes immutabuntur (1 Cor. xx, 51). Immutabuntur autem justi, qui libani in vitam aeterna. Quod Apostolus ostendit deos: Et mortui re-gensmus incorrupti, et nos immutabimus (Ibid., 53). Et attendens quia erit ipsa immutatio adiecta (v. 55): Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortaliatatem. In justorun (al. eorum) corporibus fiet quod ipsae Apostolus ait: Seminat in corruptione, surget in incorruptione; seminat in ignobilitate, surget in gloria; seminat in infamitate, surget in virtute; seminat corpus animale, surget corpus spirituale (Ibid., 58 et seq.). Quod propteras spiritale dixit, non qua ipsum corpus spiritus erit, sed quia vivificas spiritu immortali atque incorruptibile permaneat. Sic autem tunc dicetur spiritale corpus, cum non spiritus sit, sed permaneat corpus; sicut nunc animali dicatur, cum tamen inventiarum non anima esse, sed corpus.

CAP. xxxii, seu REG. xxxii. Fides et baptismus. — 71. Firmissime tene, et nullatenus dubites, exceptis illis qui pro nomine Christi suo sanguine baptizantur, nullum hominem accepturum vitam aeternam, qui non hicam malis suis fuerit per penitentiam idemque consensu, et per sacramentum fidei et penitentiae, id est per, baptismum liberatur. Et majoribus quidem necessarium esse, et penitentiam de malis sua agere, et idem catholicam secundum regulam varietas te conscribere, et sacramentum baptismatis accipere; parvulis vero, qui nec propriam voluntatem credere, nec penitentiam pro peccato quod originaliter habuerant inane posse possint, sacramentum fidei et penitentiae, quod est sanctum baptismam, quandiu rationis atque eorum capax esse non potest, sufficiere ad salutem.


CAP. xxxiv, seu REG. xxxix. Nihil agi sine gratia. — 73. Firmissime tene, et nullatenus dubites, posse quidem hominem quem nec ignoranti litterarum, nec aliqua prohibit ibemicitias vel adversitas, verba sancte legis et Evangelii, sive legers, sive ex orae cujusquam praedicatoris audire; sed divinis mandatis obedientiam neminem posse, nisi quem Deus gratia sua praeveniet, ut quod audit corpore, etiam corde perceptit, et, accepta divinius bona voluntate atque virtute, mandata Dei facere et velit et possit. Neque enim pliant est aliquid, neque qui rigat, sed qui increamentum dat Deus (I Cor. iii, 7) : qui etiam operatur in nobis et velle et perficere, pro bona voluntate (Philip. ii, 15).

S. FULGENTI EPISTOLA RÜSPENSIS

74. Firmissime tene, et nullatenus dubites, Deo incommutabilii non solum præterita et præsentia, sed etiam futura omnii incommutabiliter esse notissima, cui dictur: Deus, qui oculorum ex cogitator, qui ascis omnii ante quem fiant (Dan. xiii, 43).

CAP. XXXIV, seu REG. XXXI. Prædestitatio. — 75. Firmissime tene, ut nullatenus dubites, Trinitatem Deum incommutabilem, rerum omnium atque operum tam suorum quam hominum certissimum cognitorum, ante omnii sæcula scire quibus esset per fidem, gratiam largituros: sine qua nemo potuit ab initio mundi usque in finem, a reatu peccati tam originalis quam actualis absolvit. Quos enim Deum praecipit et prædestitavit conformes fieri imaginis Filii sui (Rom. viii, 29).

CAP. XXXV, seu REG. XXXII. Besti ex prædestinatio ne. — 76. Firmissime tene, et nullatenus dubites, omnes quos vasa misericordiæ gratuita bonitate Dei facit, ante constitutionem mundi in adoptionem filiorum Dei prædestinati a Deo; neque perire posse aliquem eorum quos Deus prædestinavit ad regnum cælorum, nec quemquam eorum quos Deus non prædestinavit ad vitam, ulle posse ratione salvi. Prædestinatio enim illa gratuita donationis est preparatio quo nos Apostolus ait prædestinati in adoptionem filiorum, per Jesum Christum in ipsum (Ephes. i, 5).

CAP. XXXVI, seu REG. XXXIII. Baptismus. — 77. Firmissime tene, et nullatenus dubites, sacramentum baptismatis, non solum intra Ecclesiæ catholicam, sed etiam apud haereticos qui in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti baptizant, esse posse; sed extra Ecclesiæ catholicam proinde non posse: imo sicut intræ Ecclesiæ recte credentibus per sacramentum baptismo conferri salutem, sic extra Ecclesiæ baptizati, si ad Ecclesiæ non redirent, eodem baptismo cumulari non possint (i, quaest. i, cap. Firmissime). Tantum enim valet ecclesiæ societatis unitas ad salutem, ut baptismo non salvetur, cui non ibi datur ubi oporetur et detur. Inesse tamen homini baptismum etiam extra Ecclesiæ baptizati, sed ad judicium inesse ab Ecclesiæ separato. Et quæ manifestum est, ullaque datum fuerit, hoc baptisma semel esse dandum, ideo eti quæ haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti fuerit datum, venerabilit agnoscedendum, et ob hoc nullatenus iterandum. Salvator enim dicit: Qui semel lotus est, non indiget nisi ut pedes lauret (Joan. xii, 10).

CAP. XXXVII, seu REG. XXXIV. Extra Ecclesiæ salus nulla. — 78. Firmissime tene, et nullatenus dubites, omnes extra Ecclesiæ catholicam baptizati participem fieri non posse vitæ externæ, et sive finem vitæ hujus catholice non fuerit redditus atque incorporatus Ecclesiæ: quia si habeant, inquit Apostoloi.

— Ms. duo, conditionem.
— Ms. Corb., per fidem ab eodem inspiratum.
— Ms. sex, Filii ejus.
— Abest Dei, quod in editis legitur, a ms. Corb. et textu Apostoli.
— Ms. unus, baptismatis prodiessit non posse.

— Vatic. unus, Inest tamen homini baptismum... sed... etc.
— Ms. Corb., non indiget lanae, nisi ut pedes lauret.
— Habet verba, jejunium, oratione, vel laetam, adulentur ex ms. Corb.
— Ms. unus, redimere.
DE FIDE LEBER UNUS.

non voverunt, nihil esse peccatum si vel mulier nubat, vel vir uxorem ducat. Nec solas primas nuptias a Deo institutas, sed etiam secundas et tertias, pro eorum qui se continere non possunt, infirmitate concessas. Esa vero qui sive conjugati, sive a coniugi liberi continentiam Deo voverint, admodum esse damnable, si vel illi conjugale voluertin appeteret, quod se non accesserutos, vel illi repetere, a quo se re severos, illi libera, illi communis professo sunt voluntate.

CAP. XLIII. sed Reg. XL. Malos misceri bonis in Ecclesia. — 84. Firmissime tene, et nullatenus dubites, aream Dei esse catholicanam Ecclesiam, entra esse usque in finem seculi frumento mixtas 531 paleas continer, hoc est bonis malos sacramento communione misceri; et in omni professione, sive clericorum, sive monachorum, sive laicorum, esse bonos simul et malos; nec pro malis bonos deserendos, sed pro bonis malos, in quantum exigit fidei et caritatis ratio tolerandos, id est, si vel in Ecclesia nullo perfidie semina spargant, vel frater ad aliquod malum opus mortuera imitatione non ducat. Nec posse aliquem intra Ecclesiam catholicam recte credente beneque viventem alienum unquam maclari peccato, si cuissum peccanti nec consensionem praebat, nec favorem; utilizquer ebona a bonis intra Ecclesiam tolerari, si hoc cum eis bene vivendo et bene moendo agatur, ut et videntes et audientes quae bona sunt, mala sua respuant, et judicandos se a Deo pro multis operibus contremiscant; atque ita, praevento digne gratia, de suis iniquitatis confundantur, et ad bonum vitam per Dei misericordiam convertantur. Bonos vero a malis intras Ecclesiam duntaxat catholicam constituis non debere nisi operum dissimilitudine separari 4; ut cum quibus divina communicant sacramenta, non habent mala opera, quibus illa sinistris, communia. In fine vero seculi bonos a malis etiam corpore separandos, quando veniet Christus habebus ventitubur in manu sua, et permundabit aeream suam, et congruabit tricium suum in horreum 4, paleas autem com- burent igni inextinguibili (Math. iii, 19); quando per judicium justum segregatust justos ab injustis, bonos a malis, rectos a perversius: nonos constituit a dextris, malos a sinistris, et ex ejus ore justi aernetique judicis sempiterne atque incommutabilis prolata sem- tentia, iniqui onemus iberi in combustionem aeternam, justi autem in aetiam aeternam (Matth. xxv, 45); iniqui semper arsuri cum diabolo, justi autem regnatori sine fine cum Christo.

CAP. XLIV. Persistendum in fide. — 85. Hic integrin quadranginta capitula ad regulam verae fidei firmissime pertinenter 4; fidei erit, fortiter tene, veraeuler patienterque defende. Et si quem contraria hos dogmatizae cognosueris, tanquam pestem fuge, et tanquam harreticum abjice. Ista enim ista quae possimus fidei catholicae congruant, ut si quis non so-

a Vatic. unus, sic debere operum dissimilitudine separari.

b Sic ms. Corb., juxta Graecum textum. Editi vero, tricium in horreum suum.
humanitatem vero, animam Christi rationalem ejusdem naturae esse cujus sunt animae omnium hominum, et carnem Christi illius esse naturae cujus est universorum qui de primo homine originem ducevit. Ergo nec animam Christi nec carnem unius cum divinitate ejusdemque esse naturae, quia secundum humanitatem vero ipsum in hac creaturam sicut divinitati ejus cum Patre et Spiritu sancto est divina natura communis, sic animae ejus et corporis naturalis est communio cum animabus et corporibus nostris. Qui divinitate sua carnem atque animam credentium in se, et a peccati domini, et ab interna mortis supplicio gratis eripuit aulebant postea cum.


4. Attendamus autem quia illius Salvator in te esse praedixeris. Sine illius quibus dicturus est: Exsurgi, et non dedisti mihi mandata; sitiis, et non dedisti mihi bibere; nustra sunt, et non suscepistis me: imprimis et in carmen, et non venistis ad me (Matt. xxv. 43). Quod si in ignem aeternam digni mittite qui Christo in suis minima eurienti panem non dederit, quid panem est qui ipsum panem qui de carne descendo, sicut per infidelitatem vitam adimit? Ex istis, in anno sacramento exsurgerint Bartho sancti regiores sacratissimae in se in misericordiam pro priscis, pro priscis, pro sacramento sanctorum regiores sacratissimae acceptis? Et si illum credimus perennius subendendum esse, quia Christum in suis minimis pegrerum hospital negliger, caritate susceperit, qui panem secus posuerit eum in domino eum, et eum in dono, et eum in sacramento sanctorum regiores sacratissimae acceptis, de sanctora Ecclesia, quae est columna et firmamentum veritas (I Tim. iii., 15), heresicorum circumentla falsitate dissimulat? Et si inde qui inlatum atque in carcerse positum fanimal Christi non vivi deignat egesto sempiterno, quia illius retribuendo dicemus qui Deus fumibus, in quibus sequent quossecus fidei veritatem, aut eaquee carcerem, aut eis libera et sancta, et de eorum deportatione violentor afligitur? Sed 1 in omnibus licet iniiciis salvant, Deus tanum suis auxilibrim subministrat. Et dum iniiciet fidei et eorumque quaestione sanctam esse, sanctam commissam cogitium depraverit, Christus, qui est verus et sanctus Dei veritatem tribuit ut mortifer: uxionem miserr miseriae despiciet, et terrore hominum robore divini timoris obstatunt: tantum est ut voluntates nos aetate a Deo, et fidei premio posuerit. Ipsa enim sui aut pro infidelitate infuligur aeterna pena, aut servatae fidei merces erit sempiterna beatitut.